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Jasmine Ferrario  ‐  I  am currently a post‐doc  fellow at  the University of Pavia  in  Italy, and since 2012  I have been 
working  at  the Department of  Earth  and Environmental  Sciences,  under  the  supervision of  Prof. Anna Occhipinti‐
Ambrogi.   My main  research  topic deals with  the  assessment  of  fouling  assemblages  in Mediterranean ports  and 
marinas, with the aim to detect non‐indigenous species, especially those likely to be introduced by a vector still poorly 
known  in  the Mediterranean  Sea,  namely  recreational  boating.  In  the  last  years  our  research  team  has  had  the 
opportunity  to  sample  more  than  50  port  localities  in  the  Mediterranean,  assessing  fouling  non‐indigenous 




taxonomic  group,  and  I  found  a  special  interest  in  Bryozoa,  following  also  the  footsteps  of my  supervisor.  I  have 
published a few papers on spreading histories of non‐indigenous bryozoan species in the Mediterranean Sea and also 
a first Mediterranean finding. However, I still need to improve my taxonomic skills on Bryozoa, especially on the extra‐
Mediterranean ones that are  likely to be  introduced  in the next  future. Hence,  I am pleased to be part of the  IBA 
community,  and  to  have  the  great  opportunity  to  meet  bryozoologist  experts  in  a  stimulating  international 
















Steve  Hageman  (Appalachian  State, 
Boone  NC  USA)  received  a  Fulbright 
Research Fellowship for the Fall of 2018. 
He  with  be  working  at  the  Polish 
Academy  of  Science,  Institute  of 
Oceanology with Piotr Kuklinski  and his 
colleagues  from  September  through 
December.  They  will  be  studying  body 
size  in  bryozoans  and  other  marine 
invertebrates  in  relation  to  recent  and 
historical  changes  in  Arctic  Polar 





















































































Now  I  was  approved  to  a  1‐year  postdoctoral  fellowship  with  a  Project  entitled  “Morphological  and  molecular 
characterization of the Malacostegina species  (Bryozoa, Gymnolaemata)  from Brazil: an  integrative approach” also 
under  the  supervision of  Leandro. The main expected  results  are:  (i) morphological, morphometric  and molecular 
















 Almeida  A.C.S.,  Souza  F.B.C.,  Gordon  D.P.  &  Vieira,  L.M.  (2015)  The  non‐indigenous  bryozoan  Triphyllozoon 
(Cheilostomata:  Phidoloporidae)  in  the  Atlantic:  morphology  and  dispersion  on  the  Brazilian  coast.  Zoologia 
(Curitiba), 32 (6). http://dx.doi.org/10.1590/S1984‐46702015000600007  
 Almeida A.C.S., Souza F.B.C., Sanner J. & Vieira, L.M. (2015) Taxonomy of Recent Adeonidae (Bryozoa, Cheilostomata) 
from  Brazil,  with  the  description  of  four  new  species.  Zootaxa,  4013  (3):  348‐368. 
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4013.3.2 
Almeida  A.C.S.,  Souza  F.B.C.,  Menegola  C.M.S.  &  Vieira  L.M.  (2017)  Diversity  of  marine  bryozoans  inhabiting 
demosponges in northeastern Brazil. Zootaxa, 4290 (2): 281‐323. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4290.2.3  
 Almeida A.C.S., Souza F.B.C. & Vieira L.M. (2017) Malacostegine bryozoans (Bryozoa: Cheilostomata) from Bahia State, 
northeast  Brazil:  taxonomy  and  non‐indigenous  species.  Marine  Biodiversity  (online). 
http://dx.doi.org/10.1007/s12526‐017‐0639‐x 
Almeida A.C.S., Souza F.B.C., Farias J., Alves O. F.S. & Vieira, L.M. (2018) Bryozoa on disarticulated bivalve shells from 
Todos  os  Santos  Bay,  northeastern  Brazil,  with  the  description  of  two  new  species.  Zootaxa,  4434  (3). 
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4434.3.1  
 Almeida A.C.S., Souza F.B.C. & Vieira L.M. (2018) A new species of Cellaria (Bryozoa: Cheilostomata) from northeastern 
















Karine  Bianca  Nascimento  ‐  For  three  years  I  have  been  researching  about  the  genus  Beania  in  my  PhD  under 






75 had been described;  from those,  I  have check  specimens belonging  to 56 named species  (39  type specimens). 
Furthermore, a lot of Beania specimens were previously misidentified and, thus, I found more than 30 new species, 
including other species complex!!!  

































































































provided  by  rector  of  the  university.  Ironically,  neither  of  my  invited  lectures  concerned  bryozoans.  At  Woosuk 
University, Ji Eun asked me to give an amusing scientific talk. Bryozoans sometimes raise a few laughs but not nearly 
as many as three unfortunate figures from the history of palaeontology: Johan Beringer (famous for his ‘lying stones’), 





Hyun  Sook  (aka  ‘J’).  There  is  no  South  Korean museum of  natural  history;  instead what  amounts  to  the  national 
collection is kept by Ji Eun in her lab at Woosuk University. And an excellent collection it is too. Dennis Gordon, Judy 














disappoint.  Liberec  is  a  small  city  close  to  the border with Germany and Poland, both of which are visible on  the 
northern horizon from the top of nearby Jested hill after taking the cable lift. The Technical University of Liberec began 






































The  alternative  name  Polyzoa  introduced  by  Thompson  (1830)  was  published  a  year  earlier  and  has  been  used 
sporadically, especially by British authors, but it has now gone out of use as a phylum name. And the name of our 
society is indeed International Bryozoology Association! 
Allman  (1856)  proposed  to  divide  the  phylum  in  two  ‘orders’,  Phylactolaemata  with  an  epistome  and 




























































the newly  instituted genera of Pedicellaria  and Vesicularia,  and  their  species.   Zoological Researches,  and 



























1894),  to  characterize  a monophyletic  lineage,  are  not  synonyms  and  they  not  be  utilized  indifferently;  the  first 
corresponding to a SYSTEMATIC unit, the other to a PHYLOGENETICAL unit. Effectively, some very goodly delimited 



















































Editors note  – When  receiving articles  that are  in  a  language other  than English  I use Google Translate  to quickly 

















































Vol.  I  also contains numerous  colour  images, mostly underwater photographs  taken by Karen Gowlett‐Holmes,  to 
depict the vivid colours of Australian bryozoans. 
 








Volume  II,  the  taxonomic  section,  is  partitioned  into  four  chapters  on  the  Cyclostomata,  Ctenostomata, 
Cheilostomata and Phylactolaemata. Each section starts off with a more detailed account on these groups before every 
bryozoan  family  occurring  in  the  Australian  region  is  detailed.  The  authors  provide  information  on  the  family’s 
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